












increasingly  interested  in  these  technologies.  However,  a  gap  exists  between  the  GIS  educational 
programs  offered  by  public/academic  libraries  in  Canada  and  the  fast  developing  web  mapping 




























a series of 4 separate workshops,  to argue  that  teaching web mapping provides new opportunities  to 
adapt  ACRL  Information  Literacy  to  GIS  education,  and  to  advocate  academic  and  public  libraries’ 
involvement  in  web  mapping  in  the  age  of  neogeography,  thus  contributing  to  the  practices  and 
theoretical discussions of libraries adapting GIS education to cater to modern web technologies.  




web‐based  tools,  and  the  absence  of  GIS  education  for  the  public.    The  gap  becomes  clear  when 
contextualized in these interrelated terms: neogeography, GeoWeb, and Web GIS.   
In  the  past  two  decades, what  emerged  from Web  2.0  –  the  new  generation  of web  featured with 
interactivity and based on user‐generated content‐ is a GeoWeb: a web infused with geospatial services 
and  applications  like  Google  Maps,  Yahoo!  Maps,  Google  Earth,  OpenStreetMap,  spatially‐enabled 




travel,  and  exploration  on  computers  and  devices  (Han  2019).  The  impact  is  also manifested  by  the 
proliferation of numerous mapping mashups  (integration of  information  and  functions  from multiple 
websites)‐ people from technology and engineering fields have been deeply involved in geospatial online 
and mobile development. In short, creating maps, collecting spatial data, and developing map‐oriented 
apps  are  no  longer  restricted  to  privileged  researchers  and  professionals.  This  trend  is  called 
neogeography, a term coined in 2006, which can be described as the “blurring of traditional distinctions 
between experts and non‐experts due to the  lowering of barriers such as cost and access” (Byrne and 
Pickard  2016,  1506).  Alternatively,  it  can  be  explained  using  the  familiar  narrative  of  Web 
2.0:“neoGeography  leverages  technological and  social  changes  since  the  turn of  the  century  to allow 
consumers to be subjects, producers, and communicators all at once“ (Aber and Aber 2017, 8). 
What has been pushing  forward GeoWeb  is  the  rapid development of Web GIS, which  refers  to  the 
development of GIS functionality over the Internet, the Web, and on the cloud (Han 2019), a term often 







as well  as making  and  sharing web maps  and  apps,  are  generally  intuitive  by  nature  compared  to 
traditional desktop GIS programs: users first see a basemap in a web map application instead of a blank 
canvas  in a desktop GIS software  (Kerski and Baker 2019). More  importantly, unlike what can be half‐
jokingly described  as buttonology of desktop GIS,  a Web GIS  application’s  toolset  is  streamlined  and 
therefore much more understandable.   These  features enable  learners who don’t necessarily  identify 
themselves as GIS users to enter GIS.  
Interconnectivity and flexibility  
Web 2.0 has accelerated a shift  for geospatial data “from  individual proprietary data  formats to open 
specification exchange of data” (Chow 2008), resulting in an ever increasing amount and accessibility of 
geospatial  data.  Another  aspect  of  this  shift  is  the  advent  of  data  as web  services.  Inspired  by  the 
commercial map  services  vendors  like  Google who  provide  access  to  base map,  governments  have 







general  are  fundamental  to  Web  2.0:  through  APIs,  websites’  data  and  functionalities  become 
reprogrammable, making one  site  connected  to another not  just by hyperlinks, but also by data and 
functionalities  (Plantin  2014).  For  example,  with  Leaflet,  one  can  easily  use  the  map  tiles  of 
OpenStreetMap, add third‐party data in format of web services, and configure symbology for a web map.  
Participatory mapping 
Echoing  the  “participatory”  nature  of  citizen  science  is  participatory mapping, which  refers  to  “the 
creation of maps by members of  the public – often with  the  involvement of supporting organizations 
including governments at various levels, non‐governmental organizations (NGOs), universities, developers 






ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education 
In  2016,  the Association  of  College  and  Research  Libraries  (ACRL)  Board  officially  adopted  the ACRL 
Framework for  Information Literacy for Higher Education (ACRL Framework hereafter), which replaced 
the  ACRL  Information  Literacy  Standards.  The  ACRL  Framework  comprises  six  threshold  concepts: 
“Authority Is Constructed and Contextual”, “Information Creation as a Process”, “Information has Value”, 
“Research  as  Inquiry”,  “Scholarship  as  Conversation”,  and  “Searching  as  Strategic  Exploration”(ACRL 
2015a).  The ACRL  Framework  is not  intended  to be prescriptive;  in  fact,  it provides  a  large  room of 
flexibility for accommodation into information literacy instructions in different disciplinary contexts.  
Applying the ACRL Framework to Geospatial Information Literacy  
Since the publication of the ACRL Framework, how to apply it to geospatial information literacy has been 
explored theoretically and practically by librarians and educators in higher education.  On the theoretical 
side,  two  recent works attempted  to bridge  the ACRL Framework with disciplinary geospatial  literacy 
standards. Sadvari(2019) systematically analyzes the ACRL Framework and the Geographic  Information 
Science and Technology Body of Knowledge, discovering significant connections between  the  learning 













Teaching web mapping at VPL 
In  the  first Build  Your Own Web Maps workshop  at VPL, due  to  the difficulty of predicting who  the 
audience was, we chose to focus on the basics. Three elements were blended: a few key GIS concepts 
such  as map  scale,  layers,  coordinates,  and  attributes,  searching  a municipal Open Data  Portal,  and 
visualizing a dataset downloaded from the portal using Carto Builder.  The idea was that merely opening 
governmental data  is not  sufficient  to empower  the general public  to be engaged with  the data,  find 
trends, and participate in the civil activities in a data‐related way; teaching how to analyze and visualize 
the data in a spatial way should also be put into the equation. This logic aligned well VPL’s aspirations to 




turn  in pedagogy. My  teaching partner and  I chose  to make a bold move‐  teaching Leaflet, a popular 
















of a web map, say setting map Zoom  levels, adding a  layer of data  in the format of GeoJson, etc. They 
could also just copy and paste the code if they wished. We also spent a lot of time troubleshooting with 
everyone who struggled to get things right: a piece of code did not yield expected results, some did not  
understand  the workflow demanding  saving  changes  in  a  text  editor before  refreshing  the map  in  a 












Both approaches seem  to be appealing  to  the public, but  there  is no doubt  that  they are suitable  for 
different audiences, learning objectives, and purposes.  
Teaching Web Mapping at Simon Fraser University  
The  Research  Commons  at  the  Simon  Fraser University  (SFU)  Library  provides  services  for  graduate 
students at all stages of the research process, hosting workshops, consultations, and events on a range of 

















Intro  to Web Mapping,  and Web Mapping with  R,  and  later  two  additional  ones:  Storytelling with 
StoryMaps and Field Data Collection with ArcGIS Collector, each being  two hours  long and all geared 
towards graduate  students who are beginners, with no previous GIS or Web  technologies knowledge 
required. Each workshop carefully scoped out  its  learning objectives and the tool of choice  in order to 
address  a  range  of  learners’  needs,  balancing  application‐based  and  programming  approaches  and 






Applying the ARCL Framework in this workshop series  
In designing the learning objectives for the workshops, I drew upon two geospatial literacy guidelines: the 
first  is  the Geographic  Information  Science  and  Technology  Body  of  Knowledge  (hereafter  the  BoK), 
particularly the topic CV‐15 Web Mapping (Sack 2017). The second is cyberliteracy for GIScience, defined 
by  Shook  et  al.  (2019),  referring  to  “the  ability  to  understand  and  use  established  and  emerging 






useful  in  conceptualizing  the  workshops:  “Authority  Is  Constructed  and  Contextual”,  “Information 
Creation  as  a  Process”,  and  “Scholarship  as  Conversation”.    The  connections  between  the  ACRL 
Framework and learning objectives are illustrated in Table 1, and explained in details in the section below.  
Authority Is Constructed and Contextual 
The frame recognizes that “authority is constructed in that various communities may recognize different 
types of authority”(ACRL 2015a, np).  We share this example BikeMaps.orgii in the Intro to Web Mapping 
workshop,  a  crowd‐sourcing  project  that  collects  people’s  cycling  experience.  The  language  on  the 
website indicates that the public knowledge is valued: “Our goal is to map your cycling experience to make 
biking safer. You know your local cycling trouble spots and we want you to map them”. In this context, 




Information Creation as a Process  
The frame acknowledges that “the iterative processes of researching, creating, revising, and disseminating 
information vary, and the resulting product reflects these differences” (ACRL 2015a, np). This emphasis 
on  the  underlying  process  of  creation  that  lead  to  the  resulting  product  speaks  directly  to  the  very 
different  process  and  infrastructure  of  creating web maps  than  the  conventional way  of  geospatial 
information creation. Librarian have explored applying  this  frame  to  the era of  the plethora of digital 
media.  For  example,  Gersch  (2017)  reflected  on  teaching  a media  studies  and  journalism  courses, 
concluded that “today’s digital containers of information mask the creation process, as librarians our task 
is  to  unveil  these  processes  in  order  for  learners  to  recognize  how  they  affect  the  information 
product”(Gersch 2017). Similarly,  in this workshop series, we endeavor to unveil the technological and 
social constructs of web mapping,  



















(Quinn  and  Dutton  2020).    GIS  Web  services,  as  web  services  specialized  for  GIS,  are  “software 




























will help  learners  compare  the workflow between  the R package  and  Leaflet:    the R package  simply 








phenomenon‐ maps  joining  in  the  “mashup”  culture‐  has  profoundly  changed  how/what  geospatial 
information is created, echoing the “Information Creation as a Process” frame.  






mapping  into  their  preexisting  data manipulation  and  analysis  pipeline with  R,  but  also  provides  an 
opportunity for participants to see that a programming‐based way of producing web maps  is different 
from traditional GIS‐ no button to click but code to write.  












researchers  to communicate research with  their peers, since  the R Markdown  file  is reproducible and 
informative, providing narratives for a project, giving explanations to the code, and incorporating the web 




Storytelling and Knowledge Mobilization  






an  accessible way.  StoryMaps,  an  Esri’s  product,  is  an  online  storytelling  tool  that  enables  users  to 














to  the  workshops  with  only  a  general  curiosity  about  web mapping,  uncertain  about  whether  the 
tool/method  introduced  in  the  session would be useful  for  their  research projects.  Therefore, diving 
directly into technical details cannot prepare the participants cognitively. Instead, guiding them to see the 
larger  technological  and  social  context,  as well  as  connecting what  they  already  know or  the  rapidly 















informed by  the BoK  and  cyberliteracy  for GIScience;  this exercise helps  to bring  some hidden  social 
aspects or easy‐to‐neglect context  to  light. For example, we explain how mapping APIs work but also 
remark that they represent a drastic change in how geographic information is created; it’s a technological 
phenomenon but also a  social phenomenon, as Han  (2019) put  it,  “the web has become a data and 
thoughts sharing platform that features bottom‐up information uploading with increasingly spontaneous 
spatial information” (106).  
Furthermore,  purposeful  organizing  geospatial  competencies/concepts  through  the  lens  of  the  ACRL 
Frame helps us avoid a cookbook approach, characterized by step‐by‐step instructions without demanding 
a deeper understanding conceptually. This benefit validates Sadvari (2019)’s statement that connecting 
the  ACRL  Framework with  the  BOK would  help  instructors  resists  the  tendency  towards  adopting  a 
buttonology or cookbook method.  
Conclusions and future work  
Both initiatives at VPL and SFU discussed in this paper could be broadly described as attempts to draw a 








with maximum  flexibility  and  leverage  the  interconnectivity  in  terms of data  and  functionalities,  and 
teaching mapping APIs touches the core of Web GIS education. In summary Web GIS empowers people 
who lack professional GIS trainings to venture into GIS or cartography work; as a result there has been a 
growing need  for  learning web mapping, and  this  is  true  regardless of  the general public  learners or 
university learners. In reality, however, university curricula in Canada are unable to keep pace with the 
development of Web mapping technologies (Han 2019) and hence “Web GIS in Canadian education still 
needs advocacy”  (120). To help  fill  the gaps, academic  libraries’ GIS services, traditionally serving as a 
neutral place  for promoting  geospatial  information  literacy  across disciplines, hold  a unique place  to 
update  instructions to be responsive to the growing  influence of neogeography, rapid development of 
Web GIS, and the shifting learners’ needs.  














both  sides:  the  public  library  offers  accessible  locations,  established marketing  channels,  and  public 
awareness  of  their  educational  programs;  the  academic  library  offers  expertise  gained  through  a 
commitment to GIS education and keeping current with GIS technologies. 
In this paper, following Appel(2019)’s call for librarians to keep refining, strengthening, and adapting the 








language,  take  “a  greater  role  and  responsibility  in  creating  new  knowledge”(ACRL  2015a,  np),  this 
approach assists them to get a holistic view of the changing contour of geospatial information ecosystem.  




ACRL  Framework  can  be  applied,  as  the  ACRL  Framework  is  “intended  to  be  developmentally  and 
systematically  integrated  into the student’s academic program at a variety of  levels”(ACRL 2015b, np).  
Also, given the nature of these workshops, project‐based learning and participatory mapping are hard to 
implement. These  limitations to this experimental workshop series,  in turn, highlight that there  is a  lot 
more potential  for  librarians  to explore  in adapting  the ACRL Framework  to  teaching web mapping  in 
different disciplines and learning environments. 
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